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Kako su moderna i postmoderna internacionalni stilovi koji su zanemarivali genius
loci, pojedini su arhitekti `eljeli odrediti identitet mjesta oslanjaju}i se na
graditeljsku ba{tinu. Taj je proces intenzivniji tijekom posljednjih 30 godina, s
manje ili vi{e uspjeha, pri ~emu se koristio regionalizmom, jednom ga primjenjuju}i
doslovno, drugi put refleksivno, sve dok se nije pojavila dekonstrukcija, koju to
uop}e nije zanimalo.
Since modern and post-modern architecture were international styles that ne-
glected the genius loci, some architects wanted to define local identity by turning
to the architectural heritage. This process came to stronger expression during the
last 30 years during which regionalism was more or less successfully used.
Sometimes it was expressed explicitly, at other times reflexively, until the appear-
ance of deconstruction, which showed no interest in it at all.
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Kroz cijelo 20. stolje}e provla~i se rasprava je li univerzalizam
istan~ana destrukcija tradicionalne (elementarne) kulture, odnosno
kada i kako treba odbaciti kulturu pro{losti. To se posebno odnosi
na "male" narode jer pripadnici velikih nacija smatraju da svaka
kultura ba{ i nije sposobna nositi teret moderne civilizacije. Treba
sudjelovati u njezinu teretu i apsorbirati ga, te prona}i ravnote`u
izme|u ta dva zahtjeva. Obi~no se smatra da je to lako posti}i u
modernim demokracijama u kojima, htjeli mi to priznati ili ne,
vlada trijumf onoga najprirodnijega i najgorega u ~ovjeku: sebi~nosti,
agresivnosti, nagona krda (v. raspravu o Cvjetnom trgu) itd. Kada
se tra`e upori{ta za razne misaone konstrukcije, pose`e se za
najrazli~itijim tvrdnjama poput sljede}ih: aposlutna istina pripada
samo Bogu, postoji dogmatizam pojedina~ne istine (ali samo u
bra~nim odnosima, o. p.), sindrom "ili-ili", istina je uvredljiva,
postupak dokazivanja mnogo je bolji dio od samog zaklju~ka. Iza
tobo`njeg pluralizma odnosno tolerancije krije se manjak kriterija
vrednovanja, a onda i mogu}nost izbora izme|u suprotstavljenih
tvrdnji. Pri svemu tome rabe se metode slikanja rije~ima pa tako
ostvareni u~inci pripadaju sasvim drugim podru~jima, a najmanje
arhitekturi.
No unato~ svemu tome, vrijedno je poku{ati istra`iti podru~je i
rubne zone jednog novog i starog iskustvenog kruga. Kako je
arhitektura jedna od bitnih, a ponekad i jedina odrednica kulture
nekog naroda, nu`an je autenti~ni dijalog izme|u nacionalnoga
(kulturne ba{tine) i internacionalnoga (nove kulture ili supkulture).
Bez dubinske analize mo`e se re}i da slabost moderne le`i u
organizaciji slobodno stoje}ih ku}a koje nisu stvarale dojam pri-
padnosti, a nisu se ni prilago|avale zate~enom krajoliku. Poseban
je problem bio u zabludi da oblikovanje po~inje iznutra prema
van. Iako je moderna osporavana zbog njezina dogmatizma, ona
nije nikad odbacivala pro{lost ve} nije prihva}ala reprizu. Paralelno
s modernom, iako periferno, razvija se i regionalizam stvaran na
lokalnim predod`bama i vrijednostima, osobito nakon Drugoga
svjetskog rata. Zato ne postoji jedinstveni izraz ve} se mo`e
razlikovati:
1. historijski regionalizam (samoreguliraju}i sustav),
2. historicisti~ki regionalizam, koji je utemeljen na knjigama, a ne
na neposrednom iskustvu,
3. realisti~ki regionalizam, koji je prihvatljiv stanovni{tvu sa svim
njegovim sentimentalnim vokabularom,
4. regionalni regionalizam, koji prema Framptonu, proizlazi iz
~injenice da je djelovanje pojedinog arhitekta svedeno na samo
jednu regiju (Louis Kahn  Philadelphia, Ro`i}  Makarska),
5. latentni regionalizam, koji je trenutno oslonjen na teorijske
postavke (Raimund Abraham),
6. arheologijom posredovani regionalizam (Alessandro Anselmi 
Calabria),
7. participiraju}i regionalizam (Lucien Kroll  Bruxelles).
Za svaki navedeni tip regionalizma mo`emo re}i da ima anticentristi~ki
stav i svaki se od njih nalazi izme|u dviju bitnih odrednica. Jedna
je ideja lokalnog konteksta (i topografske konfiguracije), a druga
je retorika materijala (tradicionalni ili neki s neobrutalisti~kim
manirama). Uvijek su zaokupljeni "mjestom", a ne prostorom.
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Zahvaljuju}i finom prijevodu (Nevena Mikca) eseja Kenetha Framp-
tona Perspektiva kriti~kog regionalizma 1, te ~lanka Perspektiva
kriti~kog realizma 2, mo`emo re}i da je definicija regionalne arhitek-
ture uvijek vezana za snagu provincijske kulture koja mo`e kom-
binirati artisti~ki potencijal regije i interpretirati vanjski utjecaj.
Analizom obilje`ja pojedinih tipova regionalizma uo~ljivo je da ga
moderna i postmoderna svojataju. Moderna zato {to je dopustila
postojanje regionalizma i na perifernom podru~ju, ali ga je prihvatila
i kroz kriti~ki regionalizam. Zato se Hannes Meyer, kao jedan od
najortodoksnijih funkcionalista, nikad nije odrekao geniusa locia i
prema osobnoj izjavi uvijek je posje}ivao lokaciju predvi|enu za
gra|enje jer "... biljke, ` ivotinje i minerali vi{e govore o specifi~nostima
mjesta"3. Postmoderna to ~ini posredstvom historijskog i historisti~kog
regionalizma. Modernu ne zanima vernakular kao spontani proizvod
raznih kombiniranih interakcija ve} odre|enje onih regionalnih "{kola"
koje prihva}aju sintezu izme|u zate~enih oblika na koje se onda
nakalemljuje normativna tipologija racionalizma. Tako su stvoreni
hibridni oblici, koje Frampton potvr|uje navode}i djela Alvara Alta i
SL. 1. Alvar Aalto: crkva
Detmerode, Njema~ka
Izvor  Source
Alvar Aalto, Verlag für
Architektur Artemis,
Zürich: 168.
FG. 1. Alvar Aalto:
Detmerode Church -
Germany
1 "^IP" 1/1986: 30 - 31.
2 "^IP" 2/1986: 28 - 30.
3 Claude Schnaidt, Han-
nes Meyer, Verlag Arthur
Niggli, Teufen AR, 1965: 27.
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Alvara Size (koji ima posebno istan~an osje}aj za lokalnu rasvjetu).
Kreativni je regionalizam mek{i oblik kriti~kog regionalizma jer vi{e
po{tuje regionalni nego internacionalni kôd. Vi{e ` eli vezati arhitek-
turu za teren, a manje se prilago|avati novome, te ga istodobno
oblikovati. Tu vje{tinu ima Baragan i Legoretta, a takvog arhitekta
Frampton naziva landscape designerom. Teren se podvrgava ure|enju
prema zamisli arhitekture, ali samo u unutarnjem/vanjskom prostoru.
Kriti~ki je regionalizam navlastito razvijao simultano urbanisti~ko-
arhitektonsko projektiranje kao kulturnu tradiciju utemeljenu na
tradiciji "gradova dr`ava". Ku}e imaju neke fortifikacijske oznake
zapam}ene iz srednjovjekovnog razdoblja, jer se pro{lost mo`e
nadomjestiti samo u fragmentima (krhotinama). Tipi~an su primjer
Bottine ku}e, koje imaju endemi~ne arhitektonske oblike regije pa
na odre|eni na~in markiraju pejsa`. Jednom su one u kontrastu s
topografijom i nebom, a drugi se put harmoniziraju s pejsa`om.
Struktura betonskih blokova na pro~elju ~ini oblike prilago|ene
silosu ili staji, pa podsje}aju na ruralne gra|evine. Suprotnog je
mi{ljenja Francesco Moscini, koji smatra da Bottine ku}e nemaju
sli~nosti s pejsa`om ve} te`e njegovoj kontinuiranoj i izravnoj
promjeni. Oblici imaju oskudne forme goti~ke o{trine.4 Tita Carloni
doslovno prepoznaje oblike tradicionalne lombardske ku}e (Casa
Robbiani  Massagno, i Casa Pfaeffli  Viganelo i ku}a u Pregassonae
 Lugano) gra|ene ~vrstim zidom i definirane perforacijama, te
Kahnov utjecaj u odjeljivanju prozora od zidnog platna.5 S posebnom
su pa`njom rije{eni ulazi u ku}e koji poprimaju oblike nagla{enog
procjepa u punom zidu (dvostruko pro~elje koje omogu}uje slobodu
oblikovanja  ku}e u Vacallu, Mannu i Breganzoni ) , ili "crni {piljski
otvor" kroz koji se ulazi u zakloni{te  ljudsku nastambu.
Botta Portrait, "Domus",
620, 9/1981: 19, 20.
5 Architects of Wall and
not of this Trilith, "Lotus",
37: 35.






FG. 2. Alvaro Siza:
Residential building,
Bouca, Porto, 1973-77
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Uz Bottu je i Tadao Ando, koji propa{}u feudalnog japanskog
dru{tva nakon Drugoga svjetskog rata predla`e "transopti~ku arhitek-
turu" uz regionalnu diferencijaciju i "zatvorenu modernu".6
U svojoj superiornosti Frampton teorijski rad Raimunda Abrahama
progla{ava latentno regionalisti~kim jer "... projekti evociraju oniri~ku
bit 'mjesta' s neizbje`nom materijalno{}u gra|enja".7 Iza Frampto-
nove fraze, a u Abrahamovim vizijama (The Seven Gate to Eden i
Ku}a s tri zida) mo`emo prepoznati odljeve i svete {pilje, i
egipatske piramide, i gr~kog i rimskog hrama, pa je zaustavljeno
vrijeme, a onda i transponirano mjesto. Ono je svugdje i nigdje.
S posebno nagla{enim senzibilitetom ` eli se stvoriti arheologijom
posredovani regionalizam, koji nastaje kada se izmicanjem volume-
na iste ku}e otvaraju vizualni koridori prema arheolo{kim nalazi-
ma. Tako Alessandro Anselmi u vrti}u u Santa Severini (Calabria)
stvara novi identitet mjesta. Vizualna doslovnost je nadomjestila
neposrednu materijalnost.
No uvijek je prisutan i participiraju}i regionalizam u Le Corbusier-
ovu vertikalnom gradu u Al`iru i u realizaciji stanovanja komplek-
sa Medicinskog fakulteta u Louvainu (Bruxelles), koji simulira i
historijski regionalizam. Sve je nastalo "spontano" i samo se
"reguliralo". Jencks i Silver posebno respektiraju takve sustave kao
autohtone vernakularne arhitekture koje su primjeri prakti~nog
adhocizma.8 "Arhitektura bez arhitekata" vedra je i harmoni~na
zgrada koja nema formalnu atraktivnost ku}e jer su ta dru{tva bila
po{te|ena pomo}i glupog arhitekta. Simuliranjem participiraju}eg
regionalizma tobo`e izborom razli~itih vrsta i veli~ina prozora te





S.A., Barcelone, 1991: 85.
FG. 3. Mario Botta:
House in Vacallo, 1989
6 K. Frampton, 1986: 30-
31.
7 Perspektiva kriti~kog rea-
lizma  "^IP" 2/1986:  28.
8 Charles Jencks i Nat-
han Silver: Adhocism, An-
chor Books Press, New
York, 1973: 159.
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variranjem visina volumena liberalni arhitekt Croll nije uspio iska-
zati ni regionalno (secesija) ni univerzalno. Hranjen idejama soci-
jalnog pokreta iz 1968. arhitekt poku{ava te ideje ugraditi u
arhitekturu, pa je rezultat projekcije ideje - "koncepcija kori{tenja
prostora i po formalnom izrazu anarhitektura". 9
U nas se ne raspravlja o kriti~kom regionalizmu jer je svaki
spomen regionalizma razumijevao romantizam, {to je onda bilo
pogrdno (ne biti u svom vremenu). Estetski je funkcionalizam bio
sinonim za kriti~ki regionalizam, jer su bile prihva}ene sve intele-
ktualne pretpostavke i stilisti~ki vokabular moderne, ali je samo
graditeljska ba{tina bila osnova na kojoj je arhitekt stvarao. Traga-
lo se za stvarala~kom metodom koja "humanizira dimenzije gra|evne
materije". To su bile rije~i prof. dr. Nevena [egvi}a iz 1951.
godine.10 Stoga arhitektonsko stvaranje ne polazi od stilskih
predlo`aka ve} iz ` ivota  odozdo. Arhitektov nagla{eni nagon za
gra|enjem bio je pod prismotrom povjesni~ara umjetnosti. No
pojedini arhitekti stalno upozoravaju na zna~enje graditeljske ba{tine
poput D. Salopeka. M. Mili~i} pi{e knjigu Nepoznata Dalmacija. O
SL. 4. Mario Ridolfi:
skice za ku}u Lina
Izvor  Source
Edizione la Biennale di
Venezia, 1980, The
Presence of the Past: 70.
FG. 4. Mario Ridolfi:
Sketches for the Lina
House
9 Ivan Prtenjak, Bruxelles,
Anarhitektura - jedan po-
ku{aj totalne participacije,
"Arhitektura" 166 7/78: 29.
10 Dubrova~ko graditeljstvo
15. i 16. stolje}a.
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zna~enju kulturne ba{tine pi{u knjige i ~lanke @. ^orak, E. Fran-
kovi} (1967), @. Domljan (1969), G. Gamulin (1959). Arhitekti
nemaju mnogo vremena za dubinske analize ve} sve prostorne
probleme pojednostavnjuju "razbijaju}i" duge poteze poznatom
sintagmom kako treba "razbiti volumen" na mjerilo modul 
predmet. Lucidni N. [egvi} uzvikuje: "Ku}a se gradi, a ne razbija!"
Vrhunski domet na{e poslijeratne arhitekture ostvaren je u Zadru
kao rezultat visoke kulturne svijesti iskazane koherentno{}u struk-
ture i kultiviranjem oblika. Stvaratelji poput A. Albinija, I. Viti}a,
B. Mili}a, B. Ra{ice i M. Kauzlari}a u Zadru, N. [egvi}a u Splitu
i I. Prtenjaka u Dubrovniku (Boninovo) dokazuju kako se arhitek-
tura ne prenosi preskriptivno ve} refleksivno. Vjerujem da }e
arhitektonski sklop ulica i trgova u Zadru biti nepresu{no vrelo
novim nara{tajima (a predlo`ak je bio na isto~noj strani trga
Bo`idara Petranovi}a).
Nakon stambene, hotelska je izgradnja dobila puni zamah u sada
ve} prepoznatljivom kriti~kom regionalizmu u djelima De Luce
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je moderan hotel trebao postati metafora sredozemnoga grada ili
manjeg naselja. Mogla se uo~iti ne samo simultanost urbanisti~koga
i arhitektonskog projektiranja nego i  "permutiranje ne samo
po~ela (modula) nego i njegovih skupova".11 Mutiraju se kubisti~ke
kutije u plasti~na tijela pomo}u izra`ajnih oblika pojedine hotel-
ske sobe. Od ideje pojedinosti u cjelini do{lo se do igre oblika
na svjetlu i sjeni odnosno na tragu novih tendencija  op. arta.
Apstraktna se ravnina nije mogla izbje}i. Sve se vratilo u neraz-
mjer odnosom sobe i hotelskog restorana (Libertas, Palas, Plat u
Dubrovniku i dr.), pa se na kraju od svega odustalo. Na istom
tragu, ali na drugome modelu, modelu ribarskih naselja, arhitekti
su poku{ali hotelske komplekse centrirati izme|u lokalnog kon-
teksta i retorike materijala (kameni zid i klupa kanalica). Realiza-
cije turisti~kih naselja  Uvale Scott (I. Emili), Kaktusa (J. Ro{in)
i Babina kuka (V. Richter) izazvale su o{tru i neodmjerenu kritiku.
Ti modeli hotelske izgradnje bili su sasvim o~ekivana reakcija na
grozna betonska zdanja od Pore~a preko Pule do Dubrovnika, pa
su i anticipirali pojavu postmoderne arhitekture (historicisti~ki
regionalizam).
U kontinentalnom dijelu Hrvatske vjerojatno zbog sporosti gra|enja
i rezerviranog stava prema svemu novome, gradi se mnogo
promi{ljenije. Zato kriti~ki regionalizam nadrasta u kreativniji re-
gionalizam na primjerima Spomen-doma u Kumrovcu (B. [erbeti}
I. Filip~i}), koji zbog sme|eg krova dobiva zlo~esti naziv "tirolski"
krov  tirolska arhitektura. (Od tada, na`alost, sme|i krov postaje
po{ast koja se poput virusa {iri po cijeloj Hrvatskoj, od obalnog
do kontinentalnog podru~ja). [erbeti} i Filip~i} nadahnuto su
SL. 6. Alessandro








11 Grgo Gamulin: Preura-
njeni epitaf za postmodernu,
"Arhitektura", 180+1/82: 88.
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FG. 7. Alfred Albini:
Block of flats, Zadar,
1954
odrezali vrh zagorskog brijega (u maniri Wagnerove {kole  Oskar
Felgel u Grossglockneru) i artificijelno vratili arhitekturom. U inter-
ijerskim rje{enjima mnogo su refleksivniji, npr. Begovi}eva Galerija
naivne umjetnosti (Hlebine, 1965) i prepoznatljivi (po otvorenoj
krovnoj konstrukciji poput Aalta).
Na tragu arheologijom posredovanog regionalizma izgra|en je
Dom JNA u [ibeniku, djelo arhitekta Ivana Viti}a, koji novo
arhitektonsko platno neposredno vezuje na dio sa~uvanoga sred-
njovjekovnog obrambenog zida. Kontrast materijala stakla-kamena
(retorika novoga i lokalnoga) nastoji pomiriti parafraziranim ob-
likom kosog krova (naborana konstrukcija).
Negdje izme|u kriti~koga i latentnog regionalizma mo`emo smjes-
titi prijedlog obnove naselja Bilice (1945) arhitekta J. Seissela, D.
Boltara i M. Mili~i}a. To je briljantan primjer stvaranja koji se
temelji na misaonosti, a ne na slu~ajnosti. Misao se razvija od
urbanoga prema arhitektonskome.
Ideju ~istoga latentnog regionalizma, poput nepomu}enog kristala,
ponudio nam je Ivan Crnkovi} projektom A House with Six
Identical Rooms (Schinkenchiku, 1983). Reakcija dogmati~ara mo-
derne bila je vrlo burna, ali nikad otvorena i javna. Postaviti misao
ku}e na konceptu zagorskog dvorca u kojemu svi sadr`aji imaju
jednaku tlocrtnu povr{inu (od dnevnog boravka do kupaonice)
zna~ilo je razoriti osnove stambene i ine arhitekture koje su se
temeljile na idiotskim zahtjevima dru{tveno usmjerene izgradnje
(normativni utilitarizam). Stvorena je nesretna serijska proizvodnja
s "pila gabaritima" na "entu impotenciju". Ljudi, zadu`eni od
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tada{njeg SIZ-a za stanovanje, s inkvizitorskom su revno{}u kon-
trolirali veli~inu razli~itih tipova stanova i koeficijente odnosa
punoga i otvorenoga na pro~elju. Stoga je Crnkovi}ev projekt
pru`ao nadu u promjenu dru{tvene svijesti. No onima koji su
umorni od silnog relativizma pomo}i }e misao prof. dr. Milana
Preloga: "Pojavama pro{losti mo`e se pristupiti na dva na~ina:
zazivaju}i ih u pomo} ili ih vra}aju}i u njihovo vrijeme. Jedno je
historicizam, a drugo je historija".12
Na kraju je, ~ini se, dekonstrukcija kona~no rije{ila odnos izme|u
regionalnoga i univerzalnoga. Napu{tanjem Euklidove geometrije i
prou~avanjem dilatacijskih simetrija, fraktala i atraktora arhitekti
}e ponirati u strukturu DNA kiselina da bi odredili svoj strukturalni,
a onda i morfolo{ki izbor za pojedinu ku}u. Oni koji su tra`ili bilo
kakav smisao arhitekture u konstrukciji, a pogotovo u logici
konstrukcije, morat }e se prekvalificirati.
Je li ponovno do{lo vrijeme pisanja novih manifesta?
SL. 9. Bruno Mili}:
stambeno-poslovna










12 M. Prelog, Uz probleme
valorizacije historicizma, "@i-
vot umjetnosti" br. 26/27,
1978: 7.






FG. 10. Julije de Luca:
Neptun Hotel, Pore~
1968
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FG. 11. a, b, Ivan
Prtenjak: Parish hall in
Boninovo, Dubrovnik
1980
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SL. 13. Andro ^i~in-






FG. 13. Andro ^i~in-
[ain and @arko Vincek:
Dubrovnik-Palas Hotel,
Dubrovnik 1972






FG. 14. Jerko Ro{in:
Kaktus Hotel, Supetar-
Bra~ 1977
































FG. 17. Ivan Viti}: Army
Hall, [ibenik 1961






FG. 18. Ante Ro`i}:
Tourist centre, Brela
1970
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SL. 20. Ivan Crnkovi}:

















FG. 19. Josip Seissel,
Dragan Boltar, Mirko
Mili~i}: Reconstruction
of a village, Bilice
1945
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Modern and post-modern architects used regionalism to show that
they valued both regional and universal expression. This gave rise
to types like: historical, historicistic, realistic, critical, regional,
latent and archaeology-mediated, and parcipatory realism. All types
of regionalism resist dogma, but they vary in approach from
making use of the local context with its specific topographical
configuration, to making use of the language of material (a
traditional or a kind of neo-brutalist expression). Modern architec-
ture approached regionalism in two ways, either as a peripheral
phenomenon with a life of its own, or by grafting rationalistic
norms and types onto provincial culture. This resulted in critical
and creative regionalism, which sometimes developed into parallel
urban and architectural design as part of cultural tradition cultivat-
ed on the morphology of the city-state. Post-modern architects
were not encumbered by pure and original forms but instead
combined forms in a self-satisfied manner. They did not hesitate
to use backdrops, rents, apocalyptic visions and archaeological
finds. In Croatia we shrank from mentioning regionalism of any
kind because this implied a belittling kind of romanticism. The
synonym aesthetic functionalism was used instead, something like
Communism with a human form. Two regions in Croatia are
especially architecturally vital. The first is the coastal region where
construction can be divided into two periods: post war residential
reconstruction in Zadar, and the later flourishing tourist develop-
ment which used the structure of urban settlements as a model
for building hotels. In the continental region construction was less
intense so there was more time to give greater thought to
architecture. However, it seems that deconstruction has finally
solved relations between the regional and the universal.
Summary  Sa`etak
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